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Samsun ‹li Merkez ‹lçesinde Ekmek Maliyetinin Belirlenmesi ve
Ekmek Fiyat›n› Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi
Hüseyin Avni C‹NEMRE, Mehmet BOZO⁄LU
Ondokuz May›s Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tar›m Ekonomisi Bölümü, Samsun - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 05.09.1997

Özet : Samsun Merkez ‹lçesinde ekmek üretimi yapan iflletmelerin büyük bir k›sm›, kara f›r›n teknolojisine sahip, küçük iflletme
özelli¤indedir. ‹flletmeler y›lda ortalama olarak, 9.95 çuval/gün un ifllemekte ve kapasitelerinin ancak %37.3’ünü
kullanabilmektedirler. Üretilen ekme¤in %62.5’i büfe, bakkal, market vb arac›larla pazarlanmaktad›r. Yap›lan araflt›rma sonucu 250
gr’l›k bir ekme¤in; f›r›n tezgah›ndaki maliyeti 12.848 TL, bayilerdeki maliyeti 15.098 TL olarak belirlenmifltir. Ekmek maliyeti içinde
en yüksek paylar›; %57.5 ile un, %19.8 ile iflçilik ve %9.5 ile yak›t oluflturmaktad›r.
Ekmek fiyatlar›ndaki y›ll›k de¤iflimleri aç›klayabilmek için oluflturulan modelin ekonometrik analizi sonucunda, en önemli aç›klay›c›
de¤iflkenin bu¤day unu cari fiyatlar› oldu¤u belirlenmifltir. TÜFE ve bir önceki y›ldaki bu¤day rekoltesi, fiyat› etkileyen di¤er önemli
faktörlerdir.

Cost of Bread Making in Central Samsun and an Economic Analysis of the
Factors Affecting Bread Prices
Abstract : Most of the bread making units in the central district of the province of Samsun are small-scale and have so-called “blackoven” technology. On average, 500 kg of flour is processed daily in a bakery and in doing so only 37.3 percent of the total daily
capacity of the bakery is utilized. Bread sold at kiosks, small grocery stores and in markets makes up 62.5 percent of total bread
sales. The rest is sold directly by the production units. The production cost of a 250 gr loaf at bakeries is 12,848 TL and this figure
reaches 15,098 TL when the marketing costs are included. The major share of the bread making cost goes on flour (57.5% of the
total cost) followed by labor (19.8 %) and heating (9.5 %).
In econometric analysis it was found that flour price has the most significant effect on bread prices. CPI and wheat produced in the
previous year are the other factors which have considerable effects on the price.

Girifl
Geliflmekte olan ülkelerin ortak özelliklerinden birisi,
halk›n protein ihtiyac›n›n büyük k›sm›n› bitkisel kaynakl›
yiyeceklerden sa¤lamas›d›r. Türkiye’de de tüketicilerin
temel besinini, bu¤day ve bu¤daydan elde edilen
mamüller oluflturmaktad›r. Türkiye’de de¤iflik yöre ve
gruplara göre birey bafl›na günlük ekmek tüketimi, 100
gr ile 800 gr aras›nda de¤iflmekle birlikte, ortalama 402
gr düzeyinde oldu¤u ve al›nan enerjinin %45’inin,
proteinin %47’sinin ekmekten sa¤land›¤› belirtilmektedir
(8).
Türkiye ekonomisinde yaflanan enflasyonist flartlardan
dolay›, ekmek ham madde fiyatlar›nda sürekli art›fllar›n
olmas›, ekmek maliyetlerini devaml› yükseltmektedir.
Olumsuz iklim flartlar›n›n etkisiyle y›llara göre bu¤day
üretiminde dalgalanmalar›n yaflanmas›, yerli üretimle yurt
içi bu¤day talebinin karfl›lanamamas› sonucunu

do¤urabilmektedir. Böyle durumlarda arzulanan miktar,
kalite ve fiyatta ithalat yap›lmazsa, bu¤day tüccarlar›
piyasada spekülatif hareket ederek fiyat art›fllar›na yol
açabilmektedirler. Un sanayindeki kapasite kullan›m
oran›n›n %50’nin alt›nda olmas›, finansman ve
organizasyon imkanlar›n›n yetersizli¤i (5), ekmek üretimi
yapan iflletmelerin mevcut yap›lar›, çal›flma koflullar› ve
ekme¤in pazarlama kanallar›n›n yap›s›ndan kaynaklanan
etmenler de, ekmek fiyatlar›n› etkilemekte ve bu durum,
zaman zaman tart›flmalar›n yaflanmas›na neden
olmaktad›r.
Çal›flma bafll›ca iki amaç tafl›maktad›r. Bunlardan
birincisi; Samsun ‹li Merkez ‹lçesindeki ekmek üretim
maliyetinin ortaya konulmas›d›r. Araflt›rman›n bir di¤er
amac›; zaman serisi verilerini kullanarak, ekmek maliyeti
üzerinde etkili olan di¤er faktörlerin belirlenmesi ve
ileriye dönük fiyat tahminleri için ekonometrik bir
modelin oluflturulmas›d›r.
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Materyal ve Yöntem
Materyal
Araflt›rman›n ana materyalini, örne¤e ç›kan
iflletmelerden anket yoluyla toplanan bilgiler
oluflturmufltur. Bu bilgilere ek olarak; konuyla ilgili
yap›lan çeflitli araflt›rma, inceleme sonuçlar›, istatistiki
yay›nlar ve ilgili kurulufllar›n dökümanlar›ndan da
yararlan›lm›flt›r.
Araflt›r›c›lar taraf›ndan gelifltirilen anket formlar›, 27
fiubat -1 Mart 1997 tarihlerinde iflletme sahipleri ile
bizzat görüflülerek doldurulmufltur.
Yöntem
Örnekleme safhas›nda kullan›lan yöntem
Araflt›rman›n yap›ld›¤› dönemde, Samsun Ekmekçiler
Odas›’n›n kay›tlar›ndan, Samsun Merkez ‹lçesinde faal
olarak çal›flt›¤› belirlenen 161 ekmek f›r›n›/fabrikas›*,
araflt›rman›n populasyonunu meydana getirmifltir.
Populasyonu oluflturan iflletmelerin 1996 y›l›nda günde
iflledikleri ortalama un çuval› say›s›, çerçeve tespitinin
oluflturulmas›nda veri olarak kullan›larak frekans da¤›l›m
tablosu oluflturulmufltur. Oluflturulan bu frekans da¤›l›m
tablosundan örne¤e girecek iflletme say›s›, basit tesadüfi
örnekleme yöntemine göre afla¤›daki formülle
belirlenmifltir (10);

n=

N(zC)2
Nd0+(zC)2

Formülde n; örnek hacmini, N; populasyondaki iflletme
say›s›n›, z; kabul edilen hata pay›na karfl›l›k gelen tablo Z
de¤erini, C; varyasyon katsay›s›n› (= σ ), do; kabul edilen
x
hata pay›n› ifade etmektedir.
Araflt›rmada %90 güven s›n›r› öngörüldü¤ü için,
serbestlik derecesine göre tablo Z de¤eri, 1,645’dir. Bu
formüle göre yap›lan hesaplama sonucu örnek hacmi, 32
olarak bulunduktan sonra anket yap›lacak iflletmeler,
tesadüfi say›lar tablosundan yararlan›larak belirlenmifltir.

Verilerin analizinde kullan›lan yöntem
‹flletme sahipleri ile görüflülerek doldurulan anket
formlar› üzerindeki gerekli düzeltme ifllemleri yap›ld›ktan
sonra elde edilen verilerin, kot plan› ve kotlamas›
yap›larak Microsta paket program› ile aritmetik
ortalamalar›, yüzde oranlar› hesaplanm›flt›r. Ekmek
maliyet unsurlar›; fiziki miktarlar› ve parasal de¤erleri
itibariyle belirlenmifltir. Maliyet unsurlar›n›n de¤erleri;
farkl› teknoloji ve malzeme kullanan iflletmelere göre
a¤›rl›kl› ortalamalar al›narak hesaplanm›flt›r.
Ekonometrik model çal›flmas›nda, ekmek fiyat›
üzerine etki edebilecek faktörler aras›nda birinci derecede
etkili olanlar “step-wise regresyon yöntemi” ile saptanm›fl
ve “do¤rusal regresyon modeli” ile sonuca ulafl›lm›flt›r.

Araflt›rma Bulgular› ve Tart›flma
‹ncelenen iflletmelerin yap›sal durumu
Araflt›rman›n yap›ld›¤› dönemde Samsun Merkez
‹lçesinde, pide ve simit f›r›nlar›n›n d›fl›nda, ekmek üretimi
yapan 175 iflletme mevcut olup; bunlar›n 161’i faal, 14’ü
ise kapal› durumda idi (7).
Örne¤e giren 32 iflletmenin %75’i f›r›n, %15.6’s›
fabrika, %9.4’ü ise, unlu mamüller fleklinde faaliyet
göstermektedir. ‹flletmelerin %78.1’inde kara f›r›n**,
%15.6’s›nda borulu/buharl›***, %6.3’ünde ise
dönerli/elektrikli f›r›n**** teknolojisi kullan›lmaktad›r.
‹ncelenen iflletmelerin %96.9’u 30 çuval/gün’den daha
az, %3.1’i ise 30 çuval/gün’den daha fazla un
ifllemektedir. ‹flletmelerin günlük iflledikleri un çuval›
say›s› dikkate al›nd›¤›nda, tamam›n›n küçük iflletme
özelli¤inde oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Araflt›rma kapsam›ndaki iflletmelerin %65.6’s› öz
mülktür. ‹flletmelerin %34.4’ü ise, kirac›l›kla
iflletilmektedir.
‹ncelenen iflletmelerin %81.3’ünde bir %15.6’s›nda
iki, %3.1’inde dört piflirme f›r›n› bulunmaktad›r.
Ortalama olarak bir iflletmede, 1.3 piflirme f›r›n› vard›r.
Kara ve buharl› f›r›nlar›n ortalama piflirme f›r›n› geniflli¤i

* F›r›n/fabrika, araflt›rma içinde iflletme olarak belirtilecektir.
** Ekmek piflirme f›r›n› tafl veya tu¤ladan yap›lan, odun veya mazot kullan›larak yandan veya içten yak›lan f›r›nlar, kara f›r›n olarak adland›r›lmaktad›r.
*** Borulu/buharl› f›r›n, sistem olarak kara f›r›n ile ayn› olan fakat, ekme¤in piflirildi¤i s›rada f›r›n içine buhar› püskürtecek bir sisteme sah›p olan
f›r›nlard›r.
**** Dönerli/elektrikli f›r›n, metalden imal edilmifl ekmek piflirme f›r›nlar›d›r.
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13 m2 olup, bir tabana 213 adet ekmek at›labilmekte ve
f›r›n› her yak›flta ortalama 3 taban ekmek
piflirilebilmektedir. ‹flletmeler y›ll›k ortalama olarak 9.95
çuval/gün un ifllemekte, tam kapasite ile çal›fl›lmas›
durumunda ise, bu say› 26.7 çuval/gün’e ç›kabilmektedir.
‹flletmeler bir çuval undan, unun kalite özelliklerine göre
de¤iflmekle birlikte, 250 gr’l›k ortalama 262 adet ekmek
elde edebilmektedir. Buna göre; mevcut iflleme
kapasitesine göre ortalama 2.607 adet/gün ekmek
üretilmekte, tam kapasite ile çal›fl›lmas› durumunda ise,
bu say› 6.995 adet/gün’e ç›kabilecektir (Tablo 1). Bu da,
iflletmelerin
kapasitelerinin
ancak
%37.3’ünü*
kullanabildiklerini göstermektedir ki bu oran, Türkiye
genelindeki f›r›nlar›n kapasite kullan›m oran›ndan
(%46.8) daha düflüktür (6). ‹flletmelerin kapasite
kullan›m oran›n›n çok düflük olmas›, üretilen ekmek
bafl›na sabit masraflar›n yüksek olmas› sonucunu
do¤urmaktad›r.
‹flletmelerdeki mevcut ifl gücü varl›¤›, çal›flma
flartlar› ve sosyal güvenlik durumlar›
‹ncelenen iflletmelerdeki ortalama çal›flan say›s› 7.05
kifli olup, çal›flanlar›n ortalama 1.85’ini müteflebbisler
oluflturmaktad›r. Müteflebbisler iflletmelerinde piflirici,
hamurkar, tezgahtar, floför vb ifllerde fiili olarak
çal›flabilmektedir. ‹flletmelerde ortalama olarak 1.55
piflirici, 2.05 hamurkar, 0.5 hamurkar yard›mc›s›, 0.6
ç›rak, 0.3 tezgahtar ve 0.2 floför olmak üzere toplam 5.2
ücretli iflçi çal›flmaktad›r. ‹flletmelerde ortalama çal›flan

Tablo 1.

‹ncelenen ‹flletmelerin Ortalama Üretim Yap›lar›.

Teknik özellikler
Piflirme f›r›n› say›s› (adet)
Piflirme f›r›n› alan› (m2)
Bir tabana at›labilen ekmek say›s› (adet)
Her yak›flta kaç kez ekmek piflirildi¤i (defa)

Ortalama
1.3
13.0
213.0
3.0

Günde ifllenilen un çuval› say›s› (adet)

9.95

Tam kapasitede ifllenebilecek un çuval› say›s› (adet/gün)

26.7

50 kg’l›k undan elde edilen ekmek say›s› (adet)

262.0

Günde üretilen ekmek say›s› (adet)

2607.0

Tam kapasitede üretilebilecek ekmek say›s› (adet/gün)

6995.0

say›s›n›n 7.05 kifli olmas›, tamam›n›n küçük iflletme
özelli¤inde olduklar›n› ortaya koymaktad›r. Ekmek sat›fl
hacminin mevsimlere göre de¤iflebilmesinden dolay› baz›
mevsimler gere¤inden fazla iflçi istihdam etmek
durumunda kalabilmektedirler. Y›lda çal›fl›lan gün
aç›s›ndan bu miktar, ortalama 0.6 iflçi/gündür.
‹flletmelerin %40.6’s› tek, %59.4’ü ise, çift vardiya
iflçi çal›flt›rmaktad›r. Her bir vardiyadaki iflçiler, günde
ortalama 8.9 saat çal›flmaktad›rlar. ‹flletmelerin
çal›flanlar›na ödedi¤i ortalama toplam maafl miktar› (mesai
ve di¤er ödemeler hariç), 99.858.100 TL/ay’d›r.
‹flletmelerin %65’i hafta sonu mesaisi vermekte,
ücretli iflçilerin ancak %60.3’ü hafta sonu mesaisinden
yararlanabilmektedir. ‹flletmeler her bir pazar günü için
2.813.400 TL olmak üzere, y›lda toplam 146.296.800
TL hafta sonu fazla mesai ücreti vermektedirler.
‹flletmelerin %65’i bayram ikramiyesi vermekte,
ücretli iflçilerin % 57.7’si bayram ikramiyesinden
yararlanabilmektedir. ‹flletmeler resmi ve dini bayram
günlerinin her bir günü için 2.884.050 TL, y›lda 12 gün
için toplam 34.608.600 TL bayram ikramiyesi
vermektedirler.
‹flletmelerin %30’u k›dem tazminat› vermekte, ücretli
iflçilerin ancak %25’i k›dem tazminat›ndan yararlanabilmektedir. ‹flletmeler y›lda toplam 26.296.950 TL k›dem
tazminat› vermektedirler (Tablo 2).
‹flletmelerde ücretli olarak çal›flanlardan sadece bir iflçi
sendikal› olup, di¤er iflçiler sendikaya kay›tl› de¤illerdir.
‹flletmelerin tamam›nda sigortal› iflçiye rastlan›lmas›na
ra¤men, çal›flt›r›lan iflçilerin ancak %79.4’ü sigortal›,
%20.6’s› ise sigortas›zd›r. ‹flçilerin sigorta ödemeleri
asgari ücret (17.010.000TL/ay) üzerinden ödenmektedir.
Sigorta ödemesi olarak her bir iflçi için; 2.381.400 TL iflçi
pay›** , 4.892.540 TL iflveren pay›, 2.869.650 TL gelir
vergisi (stopaj) ve 81.648 TL damga vergisi olmak üzere
toplam 10.225.238 TL/ay sigorta ödemektedirler.
Müteflebbislerin %32.4’ü Ba¤-Kur’lu olup, ayl›k
2.720.400 TL prim ödemektedirle.
‹ncelenen iflletmelerin, %50’si Tip1, %9.4’ü Tip2,
%21.9’u Tip1+Tip2 kar›fl›m›, %18.7’si ise 2 Tip1+Tip2
un kar›fl›m›n› kullanarak ekmek yapmaktad›rlar***. Bir

* Kapasitesi Kullanma Oran› (%) = Fiili üretim miktar› (adet/gün)/Mevcut üretim kapasitesi (adet/gün).
** ‹flçi pay› da, iflveren taraf›ndan ödenmektedir.
*** Rand›man› % 67-70 olan unlar Tip1, rand›man› % 70-72 olan unlar Tip 2 olarak ifade edilmektedir.

651

Samsun ‹li Merkez ‹lçesinde Ekmek Maliyetinin Belirlenmesi ve Ekmek Fiyat›n› Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi

Tablo 2.

Çal›flt›r›lan
ifller

‹flletmelerde Çal›flt›r›lan Ücretli ‹fl Gücü Say›s›, Ayl›k Maafl Düzeyi, Mesai, ‹kramiye ve K›dem Tazminat›ndan Yararlanma Durumu

Çal›flan
say›s›
(adet)

Piflirici
Hamurkar
Ham.yard.
Ç›rak
Tezgahtar
fioför

1.55
2.05
0.50
0.60
0.30
0.20

Y›ll›k Toplam

5.20

Maafl
(000
TL/ay)

21
20
16
13
13
17

469.0
975.0
000.0
429.0
250.0
750.0

1198 297.2

Hafta sonu mesaisi

Bayram ikramiyesi

K›dem tazminat›

Yararlanabilen

Yararlanabilen

Yararlanabilen

Say›
(adet)

Oran
(%)

Mesai ücreti Say›
(000 Tl/gün) (adet)

0.95
1.45
0.40
0.20
0.05
0.20

61.3
70.7
80.0
33.3
16.7
100.0

915.0
927.0
700.0
775.0
700.0
650.0

3.25

62.5

146 296.8

çuval unun a¤›rl›kl› ortalama fiyat›, 1.936.646 TL olarak
hesaplanm›flt›r.
Ekmek maliyeti
Ekmek maliyeti, farkl› teknolojileri kullanan iflletmeler
ortalamas› olarak çuval ve ekmek bafl›na hesaplanm›fl
olup, maliyetler unlu mamüller için geçerli de¤ildir. Katma
de¤er vergisi ile belirlenmesindeki zorluklardan dolay›
iflletmenin de¤iflik ifllerinde çal›flan müteflebbislerin iflgücü
karfl›l›¤› maliyete dahil edilmemifltir.
Araflt›rma sonucu, bir ekme¤in maliyeti 12.848 TL
olarak bulunmufltur. Bayiler arac›l›¤› ile ekme¤in
pazarlanmas› durumunda; ekme¤in sat›fl fiyat› üzerinden
yayg›n olarak al›nan %15’lik komisyon da (2.250TL/adet)
ilave edildi¤inde, bayi tezgah›ndaki maliyet 15.098 TL’ye
yükselmektedir. Araflt›rman›n yap›ld›¤› dönemde,
ekme¤in piyasa rayiç fiyat› (15.000 TL/adet) göz önüne
al›nd›¤›nda, maliyetin ekmek fiyat›n› aflt›¤› ortaya
ç›kmaktad›r. Bu durum da, ekmek imalat sektöründeki
devaml› rayiç fiyat art›rma isteklerinin nedenini ortaya
ç›karmaktad›r.
Yap›lan çal›flma sonucu ekmek maliyeti içinde un ham
maddesinin %57.5’lik pay ile en yüksek oran›
oluflturdu¤u, di¤er önemli maliyet unsurlar›n›n ise
s›ras›yla; %19.8 ile iflçilik, %9.5 ile yak›t, %4 ile f›r›n
kiras› ve %3.9 ile ekmek mayas›n›n oldu¤u belirlenmifltir
(Tablo 3).
Toplam ham madde ve malzeme masraflar›n›n maliyet
içindeki pay› %74.1 gibi yüksek bir düzeydedir. Ekmek
üretiminde kullan›lan ham madde ve malzemelerin
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Oran
(%)

‹kr. miktar›
(000 Tl/gün)

Say›
(adet)

Oran
(%)

Taz. miktar›
(000 Tl/y›l)

0.85
1.35
0.40
0.20
0.05
0.15

54.8
65.9
80.0
33.3
16.7
75.0

1 065.0
1 088.0
500.0
775.0
700.0
800.0

0.30
0.75
0.05
—
0.05
0.15

19.4
36.6
10.0
—
16.7
75.0

21 469
20 975
16 000
—
13 250
17 750

3.00

57.7

34.608.6

1.30

25.0

26 296.95

fiyatlar›nda %100’lük bir art›fl›n olmas› durumunda,
ekmek maliyetlerinde %74’lük bir art›fl olacakt›r. Bundan
dolay›, özellikle un fiyatlar›ndaki art›fl›n devam etmesi,
ekmek maliyetleri ve fiyatlar›ndaki art›fl› sürdürecektir.
Ekmek maliyetleri içinde en önemli ikinci girdi olan
iflçilik masraflar›nda bir azal›fl›n sa¤lanmas›, gerek imalat
özelliklerinden gerekse ekmek tüketim talebinin ay ve
mevsimlere göre de¤iflmesinden dolay› pek mümkün
olamayacakt›r. Hatta, iflçilerin çal›flma flartlar› ve sosyal
güvenlik durumlar›n›n iyilefltirilmesi durumunda, iflçilik
giderlerinde bir art›fl olabilecektir.
Üretilen ekme¤in %37.5’i iflletmelerin kendi
tezgahlar›nda, %62.5’i ise; büfe, bakkal, market vb
arac›larla sat›lmaktad›r. Ekme¤in tüketicilere daha çok
bayiler arac›l›¤›yla ulaflt›r›lmas›, ekmek fiyatlar›n› art›ran
önemli bir unsur olmaktad›r.
Ekme¤in iflletmelerin kendi tezgahlar›nda sat›lmas›
durumunda; floför çal›flt›r›lmayaca¤›ndan floför ve ekmek
da¤›tma arac› ile ilgili masraf kalemlerinin ortadan
kalkmas› sonucu, iflletme tezgah›ndaki ekmek
maliyetlerinde yaklafl›k %3.4’lük, ekme¤in bayilerde
sat›lmas› durumundaki maliyetlerde ise, %17.8’lik bir
azal›fl sa¤lanabilecektir.
Ekmek
fiyatlar›n›
ekonometrik analizi

belirleyen

faktörlerin

Ekmek fiyatlar›n› etkileyen en önemli faktörleri tespit
etmek için, 1981-1996 y›llar›n› (16 y›l) kapsayan verilerle
çal›fl›lm›flt›r (Ek 1). Belirtilen y›llarda Samsun’daki ekmek
fiyat›, ba¤›ml› de¤iflken olarak seçilmifltir. Ekmek
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Maliyet unsurlar›

Miktar

(1)
Ham madde ve malz. masrafl.
- Un
50 kg
- Maya
2.1 adet
- Katk› maddesi
0.193 kg
- Razmol
0.257 kg
- Tuz
0.710 kg
- Yak›t**
- Ambalaj malzemesi
- K›rtasiye
- Temizlik malzemesi
‹fl gücü masraflar›
- Daimi iflçi ücretleri***
- Geçici iflçi ücretleri****
F›r›n kiras›
Tamir- bak›m masraflar›
Amortisman masraflar›
Di¤er masraflar*****
‹flletme tezgah›ndaki toplam maliyet
Bayi komisyonu
Bayi tezgah›ndaki toplam maliyet

Birim fiyat

(2)

50kg’l›k un
çuval›

250 gr’l›k
ekmek

(3)=(1x2) (4)=(3)/262*

38 733 TL 1 936 650
62 500TL
131 250
212 500 TL
41 012
20 000 TL
5 140
7 000 TL
4 970
320 300
38 064
12 690
1 948
651
15
133
13
14
46
3 366

902
000
137
352
494
159
068

Tablo 3.

Oran
(%)

Ekmek Maliyetinin Düzeyi ve
Maliyet Unsurlar›n›n Paylar›.

(5)

7 391.8
501.0
156.5
19.6
19.0
1222.5
145.3
48.4
7.4

57.5
3.9
1.2
0.2
0.2
9.5
1.1
0.4
0.1

2488.1
57.3
508.2
51.0
55.3
176.2
12 847.6
2 250.0
15 097.6

19.4
0.4
4.0
0.4
0.4
1.4
100.0

* 50 kg undan 250 gr’l›k 262 adet ekmek elde edilebilmektedir.
** ‹flletmelerde yak›t olarak; odun, mazot ve fuel oil kullan›lmaktad›r.
*** Daimi iflçi ücretleri; iflçilerin maafl›, sigortas›, hafta sonu mesaisi, bayram ikramiyesi, k›dem
tazminat›, ücretli izin ve iflçilere yap›lan ayni ödemelerden oluflmaktad›r.
**** Un hammaliyesi vb. ifller için geçici iflçilere yap›lan ödemelerdir.
***** Di¤er masraf kalemleri; elektrik, su, telefon, çöp, levha vergisi ve tatil günü çal›flma izin
belgesi ve iflyeri a¤›rlama masraflar›ndan oluflmaktad›r.

fiyat›ndaki de¤iflimleri aç›klay›c› faktörler olarak;
Samsun’daki bu¤day unu fiyat›, Samsun ‹li Tüketici
Fiyatlar› Endeksi (TÜFE), bu¤day taban fiyat›, y›ll›k
bu¤day üretim miktarlar› düflünülmüfltür. Fiyat
de¤iflkenleri hem cari hem de reel olarak ayr› ayr›
de¤erlendirilmifltir. Y›ll›k bu¤day üretim miktarlar› ve
taban fiyatlar› gecikmeli (lagged) de¤iflkenler olarak da
ele al›nm›fllard›r.
Üzerinde çal›fl›lan çoklu do¤rusal regresyon
denklemleri aras›nda, Samsun’daki ekmek fiyat›n› en iyi
aç›klayan denklemin ba¤›ms›z de¤iflkenleri; bu¤day unu
fiyat›, TÜFE ve bir y›l önceki bu¤day üretim miktar›
olmufltur.
Denklemin katsay›lar› afla¤›daki gibidir:
Pe= 562.784 + 0.952 Pu + 0.402 E - 34.98 Wn-1
(203.862) (0.013)

(0.029)

(11.145)

t-istatistikleri :

2.761
74.129
13.929
-3.139
0.99996
D-W= 1.986
F= 140 827

R2=

Çoklu regresyon denklemine ait birinci ve ikinci derece
testler dikkate al›nd›¤›nda denklemin istatistik aç›dan
önemli oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu testlerden sonra,
denklemin katsay›lar› ile ilgili yorumlara geçilebilir (9).
Denklemin de¤iflkenlerine ait elastikiyet katsay›lar›;
ex = σ pe . x
σ x pe
denklemi ile hesaplanabilmektedir. Bu eflitlikteki ilk ifade
(σpe/σx) ele al›nan de¤iflkenle ilgili katsay›y›
_
göstermektedir. x ; ele al›nan de¤iflkenin ortalama
_
de¤erini, p e ise; 16 y›ll›k dönemde ortalama ekmek
fiyat›n› göstermektedir.
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Y›llar

Ekmek fiyat›
(TL/Kg)

Bu¤day unu
fiyat› (TL/Kg)

TÜFE (g›da
maddeleri)

Bu¤day taban
fiyat› (TL/Kg)

Bu¤day rekoltesi
(milyon ton)

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

35
43
54
81
119
155
216
403
760
1122
1920
3603
6099
12620
27400
40000

41
49
57
91
120
186
237
435
813
1077
1954
3372
5426
11519
25000
35000

19
24
30
41
57
74
106
176
303
485
799
1388
2221
4681
9062
16765

17
22
28
47
63
79
97
165
328
503
754
1156
1843
3600
7000
17000

17.0
17.5
16.4
17.2
17.0
19.0
18.9
20.5
16.2
20.0
20.4
19.3
21.0
17.5
18.0
18.5

Ek 1.

Samsun ‹linde Y›ll›k Ortalama
Perakende Ekmek ve Bu¤day Unu
Fiyatlar› Endeksleri ile Türkiye’de
Bu¤day Taban Fiyatlar› ve Bu¤day
Rekolteleri (1981-1996).

Kaynaklar : Anonim, Türkiye ‹statistik Y›ll›klar›, D‹E, Ankara, (1980-1994).
Anonim, ‹statistik Göstergeler, D‹E, Ankara, (1923-1990).
Anonim, Resmi Gazete (Çeflitli Y›llar),

Regresyon sonuçlar›na göre, Samsun’daki ekmek
fiyatlar›ndaki y›ll›k de¤iflmeler; bu¤day unu cari fiyatlar›
ve TÜFE ile do¤ru orant›l›, Türkiye’nin bir önceki y›ldaki
bu¤day rekoltesindeki de¤iflmelerle ters orant›l›d›r.
Samsun’daki ekmek fiyat›n›n de¤iflmesi üzerinde en
etkili faktör, bu¤day unu fiyat›d›r. Di¤er flartlar sabit iken,
un fiyatlar›ndaki her %1’lik art›fl›n 0.86’l›k bölümü
ekmek fiyatlar›na yans›yarak ekmek fiyatlar›ndaki art›fla
neden olmaktad›r (Elastikiyet katsay›s›=0.86). Bunu
TÜFE takip etmektedir (elastikiyet katsay›s› = 0.15).
Di¤er flartlar sabit , bir önceki y›l›n bu¤day rekoltesindeki
her %1’lik art›fl ise, ekmek fiyatlar›nda %0.11 oran›nda
azal›fla neden olabilecektir.
Cari bu¤day fiyat›, bu¤day taban fiyat› ve ayn› y›l›n
bu¤day rekoltesinin ekmek fiyat› üzerindeki etkisi de,
çeflitli matematiksel kal›plar kullan›larak test edilmifl
ancak, bu faktörlerin istatistiki aç›dan önemli say›labilecek
bir etkisi saptanamam›flt›r.
Sonuç ve Öneriler
Ekmek maliyetleri, gerek genel ekonomik flartlardan
gerekse iflletmelerin yap›sal özelliklerinden ve çal›flma
flartlar›ndan dolay›, yüksek bir seviyede oluflmaktad›r.
Ekmek maliyetlerinde yaflanan art›fl›n önüne geçilebilmesi
için, en önemli maliyet unsurlar› olan ham maddelerin
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fiyatlar›ndaki art›fl›n önlenmesi gerekmektedir. Samsun
Merkez ‹lçesinde ekmek üretimi yapan iflletmelerin
tamam›n›n küçük iflletme özelli¤inde olmas› ve mevcut
kapasitelerinin çok düflük bir oran›n› kullanmalar›, birim
üretim bafl›na düflen sabit masraflar›n yüksek olmas›
sonucunu do¤urmaktad›r. Mevcut flartlarda iflletmelerin
sabit masraflar›nda düflüfl sa¤lanabilmesi için kapasite
kullan›m›n›n art›r›lmas› gerekmektedir. Bu sayede ifl
yerlerindeki verimlilik oran›n›n artmas› sonucu, daha
düflük maliyetli üretim sa¤lanabilecektir. Bunun için de;
üretim için belirli standartlar›n varl›¤›n›n aranmas› vb
yasal önlemlerle iflletme say›lar›na s›n›rland›rma
getirilmesi
ve
iflletmelerin
yatay
ve
dikey
bütünleflmelerinin teflvik edilmesi gerekmektedir. Ayr›ca
tüccarlar›n piyasada özellikle spekülatif hareket etmeleri
durumunda, TMO arzulanan kalitede bu¤day› uygun
fiyatlarla piyasaya sürerek bu¤day piyasalar›ndaki denge
sa¤lay›c› görevini yerine getirmelidir.
Ücretli olarak çal›flanlar›n %20’si gibi büyük bir
k›sm›n›n sigortas›z olarak çal›flt›r›lmas›, çal›flanlar›n
tamam›na yak›n k›sm›n›n sendikas›z olmas›, iflçilikteki
olumsuz çal›flma flartlar›n› ortaya koymaktad›r. ‹flçilerin
fiziki, ekonomik ve sosyal çal›flma flartlar›n›n
düzenlenmesi, hem verimliliklerini art›racak, hem de bu
sektörde s›k›nt›s› çekilen kalifiye elemanlar› uzun süre
çal›flt›rma imkan› do¤acakt›r.
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